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1992­1995 Bosnian war. Media cameras captured many of  the crimes committed  in  this bloody
conflict.  In  contrast,  one  particular  set  of  crimes  typically  occurred  behind  closed  doors  –  in
homes,  camps and other  places of  detention. These  crimes  could  not  remain hidden,  however,
and  more  and  more  reports  began  to  emerge  of  mass  rapes  occurring.  The  Bosnian  conflict
significantly contributed  to  raising  international awareness of  this persistent scourge of war, and
21 years on there have been huge developments  in this  field. Most recently, on 21 March 2016,
the  International  Criminal  Court  (ICC)  issued  its  first  conviction  for  rape  against  Jean­Pierre
Bemba Gombo, the former Vice­President of the Democratic Republic of Congo. While important

























Rather  than discussing all of  the  five causal  factors  that emerged  from my  interviews,  I want  to
focus on three of the most significant findings. The first relates to the issue of revenge. Historically,
probably  the best­known example of  revenge­fuelled  rapes occurred at  the end of World War  II
when  Red  Army  soldiers  marched  through  Nazi  Germany  and  sexually  violated  thousands  of
German women,  in part as  ‘pay­back’  for  the crimes of  the Third Reich. During my  fieldwork  in





individual  was  raped  as  an  act  of  revenge  for  something  that  s/he  had  done.  Such  cases,
however, were extremely rare.  In contrast,  the second and third variants – namely mirroring and
event­triggered  revenge  –  were  far  more  common.  In  cases  of  mirroring  revenge,  groups  of
soldiers claimed that by committing rape, they were only doing (i.e. mirroring) what their enemies
were  doing.  Event­triggered  revenge  occurred  when  soldiers  committed  rape  in  response  to
developments within the conflict, and in particular to avenge war losses. That mirroring and event­
triggered  revenge  emerged  as  important  causes  of  rape  in  BiH  is  highly  significant.  Rape  is
frequently  described  as  a weapon  of  war,  due  to  the  fact  that  its  deployment  can  facilitate  the
realization  of  numerous  war  objectives,  from  displacing  civilian  populations  to  sowing  fear  and
demoralizing enemy men.  In  situations where mirroring or event­triggered  revenge underpinned
the  crime  of  rape,  however,  rape  functioned  less  as  a  weapon  of  war  than  as  a  response  to













of  looting and  rape combined. Similarly,  it was unclear  from my  interview data whether soldiers’
primary objective was  to enrich  themselves, with  rape occurring as an after­thought, or whether
their main goal was to rape and they simply availed themselves of the opportunity to make money
in  the  process.  What  is  clear  is  that  such  examples  further  underscore  that  the  dominant
conceptualization of  rape as a strategy of war  is  too  limited. Soldiers may rape  for  reasons  that
have nothing to do with war strategy. It is precisely because of this that even within an individual
conflict,  acts  of  rape  may  take  multiple  forms  –  from  those  that  appear  highly  organized  and
systematic  to  those  that are more sporadic and spontaneous. That  the Bosnian war exhibited a
considerable  variety  of  rape  patterns  problematizes  the  meta  narrative  relating  to  the  conflict,
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Thirdly,  rape  is  inherently  humiliating.  It  is  a  quintessential  violation  of  individual  autonomy  that
removes  an  individual’s  control  over  his/her  body.  What  emerged  from  my  interviews  with
survivors, however, is that rape was often committed in a way that exacerbated this basic level of
humiliation, resulting in a more aggravated form. Rapists achieved this aggravated humiliation in a





suffer became a source of  amusement and  fun. Their  victims  thus became  toys  in  their  hands.
Interestingly, when I think of many of the survivors whom I  interviewed, the dominant  image that
comes  to mind  is of broken dolls. Some of  them had got back up on  their  feet. Yet, all of  them




crimes  be  prevented?  Without  sounding  overly  pessimistic,  I  would  suggest  that  they  cannot.
Firstly,  rape  occurs  for  a  multitude  of  different  reasons,  macro  and  micro,  which  makes  it
practically impossible to eliminate its causes. Secondly, what my fieldwork highlighted is that war
itself,  in  its every­changing shifts and fluctuations, provides reasons for rape. Hence, as  long as
wars occur, it is difficult to imagine an end to conflict­related rape and sexual violence. At best, we
can  try  to minimize  the  frequency with which  these  crimes  occur  by,  for  example, working with
armies,  engaging  with  non­state  actors  (such  as  militias)  and  reinforcing  the  message  of  no
impunity. Ultimately, however, what  is most critical  is  to ensure  that survivors have  the essential
help and support  that  they need, particularly  in  the  long­term. Their needs do not end when  the
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